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Background and Objective: The issue of flattery and its individual and 
social consequences are regarded as a moral vice in many human societies 
and the higher degree of this trait in the society, the more regression and 
decline. Therefore, the aim of this study was to examine the harms of 
flattery in the social relations and its pathology from Imam Ali’s 
viewpoint. 
Methods: This study was conducted through reviewing texts, and the 
authors have tried to study different dimensions and damages of the 
flattery in social interactions, using books and articles in the associated 
fields of religious sciences and psychology with an emphasis on the 
Nahjol-Balagheh. The researchers declared no conflicts of interest. 
Results: The results showed, in the view of Imam Ali, flattery stems from 
stupidity and humiliation, those in power who like flattering, and the 
culture of fostering flattering. This is all rooted in atheism and ignorance, 
the ultimate goal being ego and its outcome being humiliation. 
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that flattering in 
humans is a relational matter and it results from the action and interaction 
of the strong and the weak, a social harm which dates back to long time 
ago, threatening social health. 
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Background and Objective 
Due to their important role in the fate of human and 
society, moral values have long been the focus of 
religious thinkers and leaders. This is because the 
moral values have removed society from any damage 
and show the way to victory and happiness for human 
(1). They are also one of the most important ways to 
survive and promote the health of social life (2). Given 
that, the growth and excellence of society depends on 
reforming its individual and social culture and ethics. 
     One of the issues that threaten social health is 
flattery. The concept of flattery and its individual and 
social consequences are regarded as a moral vice in 
many human societies, and in fact the higher degree of 
this trait in the society, the more regression and decline 
in the society. Taken that into account, the aim of this 
study was to examine the harms of flattery in the social 
relations and its pathology from the viewpoint of Imam 
Ali. 
Methods 
This research was a review study in nature, and the 
authors has tried to refer to books and articles in the 
related fields of religious sciences with an emphasis on 
the Nahjol-Balagheh and the subject-related 
psychology. Moreover, websites were searched using 
keywords including ethics, moral, flattery, hypocrisy. 
Then, the collection of traditions, extracts, narrations, 
quotes and the related texts, and different dimensions 
of damage of flattery in the social interactions of 
individuals were investigated. 
Results 
The results showed that flattery happens in relationship 
and that interactions between individuals make a 
society more flattering or more honest and there is 
always flattery on both sides, one being the agent of 
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flattery and the other being flattered. This relational 
system is the product of action and interaction of the 
powerful and the weak of the individuals of society. 
The flattering behaviors fall into four categories: high 
compliment, loving kindness, alignment of ideas, and 
pretense, issued by flattering individuals for their own 
benefit and for the satisfaction of people from on high. 
In the view of Imam Ali, the root of this damage is 
stupidity and humiliation, those in power who like 
flattering, and the culture of flattering. This is all 
rooted in atheism and ignorance, the ultimate goal 
being ego and its outcome being humiliation. 
Conclusion 
According to the results, it can be concluded that 
flattery, as one of the moral vices, causes man to depart 
from divine values so that material values become the 
criterion for his prosperity, thus commencing his 
captivity. Flattery is a state of weakness and a kind of 
human bondage that is committed against other people 
in order to gain profits and gain material benefits. It 
turns the important principle of honesty and criticism 
into a pretense; it takes the dynamics and freedom of 
thought from individuals and drives them to a mental 
inanition. It will also create false pride among the 
powerful and deprive them of long-term association 
with the people (3). And finally, they do a lot of 
damage to social health. 
     So it can be generally inferred that if 
communication in culture and social relations is not 
based on sound ethical standards, flattery will be used 
as a tool of progress. The lack of realism and 
meritocracy in the bureaucratic systems and the realms 
of power and politics, plus the lack of rationalism-
driven initiatives and creativity, lead some to praise or 
create discipline and emotional connection with the 
managers of various organizations. 
Acknowledgements 
We are grateful to the research participants and to all 
those who collaborated with the researchers.  
Funding 
According to the authors, this research did not receive 
any specific grant from funding agencies in the public, 
commercial, or not-for-profit sectors. 
Conflict of interest  
The authors declared no conflict of interest. 
Authors' contributions 
Explanation and Discussion: First Author; Final 
Review and Editing and Collaboration in Finding 
Related Resources: Second Author; Research 




1. Dehghan A. Rahe Roshd. Tehran: Markaz-e 
Farhangi-ye Darshaei az Qoran; 2008. (Full Text in 
Persian) 
2. Esmaeelbeigi M, Rezapour Mirsaleh Y, Behjati 
Ardakani F, Niazi SH. Effectiveness of Teaching 
Moral Concepts in Family through Islamic-based 
Storytelling on Coping Style and Mental Health of 
Teenage Girls. J Res Relig Health. 2018;4(3):70- 82. 
(Full Text in Persian) 
3. Pour Rostami H, Rezaei H. Typology and Validation 
of Ethical Spectra in the Religious Society. Journal of 
Research Ethics, 2013;5(17):87-100. (Full Text in 
Persian)
References 
   131-141 (:3)5;1441البحث يف الدين و الصّحة. جملة 
 موقع اجمللة على شبكة اإلنرتنت: http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh   
 
 
        
 
 
 البحث يف الدین و الصّحة جملة                                                                                        1441 اخلریف، 3، العدد 5السنة      
 (Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0 خيضع هذا العمل للرخصة التالية
139 








 1يآرام حممد، دل2مي، منصور بریا*1هیميامید ابرا
 
 الرتبویة، جامعة تربیز، تربیز، ایران.        علم النفس والعلومقسم العلوم الرتبویة، كلية  -1
  .الرتبویة، جامعة تربیز، تربیز، ایران والعلوم النفس علم قسم علم النفس، كلية -2
 ebrahimi_o@Tabrizu.ac.ir :الربيد اإللكرتونّ ؛ هيميابرااميد  السيد إىلوهةة املاملراسالت  *
 
 معلومات املادة  
 1444 رمضان 82: الوصول 
 1444 جهحلاذی 4: يیوصول النص النها 
 1444 هجاحلذی 88: القبول 
 1441 حمّرم 83: النشر اإللكرتوين 
 
 الكلمات الرئیسة:  
 األخالق  
 الجتماعيةالسالمة ا  
 اتاألف معرفة  
 
 







 امللّخص  
موضوع التملق وعواقبه الفردیةواالجتماعية، هو الرذیلة األخالقية اليت  إن :خلفیة البحث وأهدافه
الصفة الرذیلة بني أفراد اجملتمع، فسوف  هذههبا الكثري من اجملتمعات البشریة وكلما زاد مستوى  یبتلى
قر واالحنطاط بنفس املستوى. هلذا السبب، ان الناس حنو التقه ألولئكجتماعي الینحدر املصري ا
 اإلمامجتماعية ومعاجلتها من وجهة نظر الالغایة من هذا التحقيق هو دراسة أفة التملق يف العالقات ا
 علي )ع(. 
متت هذه الدراسة أبسلوب مراجعة النصوص وقد سعى الباحثون اىل دراسة جوانب  منةجیة البحث:
ستفادة من الكتب واملقاالت يف جمال العلوم الجتماعية بني االفراد عرب االتملق يف العالقات اال افات
إىل  یشريوامل  فإن مؤلفي البحث الدینية وعلم النفس املرتبط ابملوضوع ومع التأكيد على هنج البالغة.
 .يف املصاحلاي تضاد 
ر هذه الرذیلة )ع( یعترب أن مصد عليالقد دلت كشوفات هذا التحقيق على أن األمام الكشوفات: 
هو محاقة وحقارة الفرد، وجود أصحاب مناصب حتب الثناء على أعماهلا و ثقافة التملق واليت یعترب 
 .مصدرها هو الشرك واجلهل؛ وغایته النفس ومثرته هي العار والذل
العمل اىل النتائج ميكن القول أن التملق بني افراد البشر هو أمر عالقايت وانتج عن  إستنادا االستنتاج:
القدمية  ات اجلذوروالتعامل بني االقوايء والضعفاء يف اجملتمع ویعترب نوعا من األفات االجتماعية ذ
 .السالمة االجتماعية أبضرار كبرية تصيبواليت 
 :التايل الرتتیب على املقالة استناد يتم
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 چکیده  
بسیاری  که است یاخالق ییرذیله ق و عواقب فردی و اجتماعی آنتملّ موضوع هدف:سابقه و 
میان آحاد جامعه  و به هر میزان این صفت رذیله در به آن مبتال هستنداز جوامع انسانی 
بیشتر باشد، به همان میزان سرنوشت اجتماعی آن مردم به سوی قهقرا و سیر انحطاطی پیش 
آن شناسی و آسیبدر روابط اجتماعی ق تملّرو، هدف پژوهش حاضر بررسی آفت ازاینرود. می
  .بود )ع( از منظر امام علی
 اند با استفادهکرده تالش پژوهشگرانمطالعه به روش مرور متون انجام شده و  ینا روش کار:
بر  یدکأبا ت؛ و مرتبط با موضوع یشناسو روان ینیعلوم د هایها و مقاالت حوزهاز کتاب
گونه ان مقاله هیچمؤلفکنند.  یرسافراد بر یق را در روابط اجتماعتملّ البالغه، ابعاد و آسیبنهج
 .اندتضاد منافعی گزارش نکرده
)ع( سرمنشأ این رذیلت را حماقت و  نشان داد امام علی این پژوهشهای یافته ها:یافته
 آن که مبدأ اندپرور دانستهدوست و فرهنگ چاپلوسستایش دارانمقامحقارت فرد، وجود 
  .ن خفّت و خواری استآ یغایتش نفس و ثمره ؛شرک و جهل
 یی و محصولها امری رابطهمیان انساندر ق توان گفت تملّبر اساس نتایج می گیری:نتیجه
 دیرینه یریشه بانوعی آسیب اجتماعی  قدرتمندان و ضعیفان جامعه است و تعامل و عمل
 .زندمیبسیاری  یبه سالمت اجتماعی صدمه است که
 :است صورت این به مقاله استناد
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های اخالقی به دلیل نقش مهمی که در سرنوشت انسان ارزش
را و جامعه دارد، از دیرباز توجه اندیشمندان و پیشوایان دینی 
ی جامعه را از هر زیرا مکارم اخالق؛ است به خود جلب کرده
راه پیروزی و سعادت را به انسان کند و گونه آفت دور می
ها، براین، مبنای نظام نگرش؛ عالوه(8) دهدنشان می
دهد و ها و رفتارهای آدمی را شکل میها، انگیزششناخت
 هایین راهتراز مهم و (2)شود موجب کمال واقعی انسان می
رشد و رو، . ازاین(9) است یاجتماع یزندگ ی سالمتبقا و ارتقا
اجتماعی  فردی و تعالی جامعه در گرو اصالح فرهنگ و اخالق
مردمان با عالم و آدم و پروردگار عالم  و ارتباط آن است. نسبت
ترین وجه رسوم و سنن برخاسته از آن، مهم و آداب ؛ وو آدم
زندگی مردمان است و تا زمانی که این وجه از زندگی آنان 
 وجوه به طور اساسی اصالح نخواهد شداصالح نشود، دیگر 
 شناسی آن از منظر امام علیو آسیبدر روابط اجتماعی ق تمل  آفت 
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 ... شناسی آن از منظرو آسیبدر روابط اجتماعی ق تملّآفت   897-843: 8931(،9)5/ پژوهش در دین و سالمت؛ و همکاران ابراهیمی
توانند از نظر اخالقی رشد افراد زمانی می 8به نظر پیاژه .(4)
بینی و خودمدارانه، بین خود کنند که به دور از تفکر خودمیان
و محیط اجتماعی تفاوت قائل شوند و با مدیریت تعامالت 
گاهی  . باوجوداین،(5)های اخالقی را بسازند اجتماعی، ارزش
شود و در ستایش ارتباط بین افراد از حالت اعتدال خارج می
عمل گیرند تا حدی که این همدیگر، حالت افراط در پیش می
از صفات رذیله محسوب  که آیددر می قتملّ ، به صورتستایش
 د.شومی
را  ستایش، فاتحه یسوره یاولین آیهقرآن کریم در  اینکه
، به این دلیل است که ند متعال دانستهقط مخصوص خداوف
به  شاید خداوند در ذات اقدس خود تمام کماالت را دارد و
 توان از این آیه استنباط کردصورت ضمنی پیامی که می
 قتملّ .(6) گویی باشدقمنان در دام تملّؤاز افتادن مپرهیز 
که در  است یکنون در عصر یاز مشکالت بزرگ اخالق ییک
ی ارتباطات بین فردی به تحقیقات گذشته اثر آن در زمینه
. بر اساس نتایج تحقیقات (7)صورت محدود مطالعه شده است 
)عزّت نفس پایین،  فردیق با عوامل شناسی معاصر، تملّروان
 هایبیماری از و یکی (1)رویی و نیاز به قدرت( رابطه دارد کم
 نسبت؛ کیفی و از نظر کمّی شود کهاجتماعی شمرده می رایج
 روابط دانشجو، و استاد روابط شده و در بیشتر شتهگذ به
هر چند  .(3)دارد  دولت وجود با مردم یرابطه بر کار تا مبتنی
این  اما شده؛ زشت شمرده همواره قتملّ ایرانیان فرهنگ در
 مردم از ییاجتماعی عده رفتار از جدانشدنی جزئی رفتار نوع
کافی در طول  یکه افراد به اندازهطوریبه، (80)است 
های پر از کنند، از رسانهمورد میروز همدیگر را ثنای بیشبانه
به  که تبریک و تمجید گرفته تا فضاهای سازمانی و اداری
جای منکر ه فراگیر شده و ب در آنها آمیزقنوعی رفتارهای تملّ
ماندگی یکی از عوامل اصلی عقب و معروف یافته یجنبه
  .(88) رودشمار می کشورهای جهان سوم به
 دارند که اعتقاد اجتماعی علوم یحوزه نظرانصاحب
 جهت در حرکت و هاظرفیت نشناختن دلیل به قتملّ یپدیده
 از ارزیابی و نظارت و نقد به توجه بدون موجود شرایط تأیید
 بدون قدرت عناصر با مطلق همسویی عملکردها؛ و در جهت
 یکی شود،می ارائه مردم به که خدماتی کیفیت داشتن نظر در
 که آیدمی به شمار شهروندان اجتماعی روابط بالیای از
خود به همراه  با را ملی وحدت در خدشه و همدلی نداشتن
 غرور ایجاد و سو یک از اختالفات ایجاد در زیرا داشت، خواهد
 که دارد چشمگیری نقش دیگر سوی از قدرتمندان نزد کاذب
                                                          
1) Piaget 
کرد  خواهد ممحرو مردم همراهی از را مدیران مدت دراز در
دار کردن پیوند اجتماعی، یکی از تواند با خدشهو می (82)
در سطح  ؛(89)ی سالمت اجتماعی باشد کنندهعوامل تضعیف
کند و به کالن مشارکت مردم را در امور جمعی تضعیف می
دهد و در سطح خرد تماعی را کاهش مینوعی اعتماد اج
کشاند و در نتیجه ارتباط سازنده بین افراد را به سمت ریا می
 ییلفهؤم صمیمانه روابط یجادا یبرا ارتباط عمیق عاطفی که
. از (84)رود، بین افراد ایجاد نخواهد شد یبه شمار م یاساس
ند، شوجذب ن یاجتماع یهااگر افراد در چارچوب 2یمنظر دورک
رشد انحرافات فراهم خواهند  یو مساعد برا 9یکآنوم ییینهزم
 یهاخواسته یافراط ییهر نوع فردگرا یحالت ینکرد. در چن
. (85) قرار خواهد داد یاجتماع یاتح ابلرا در مق یفرد
ق، اصل مهم انتقاد و نقد و میدان دادن به افراد متملّهمچنین 
و پویایی و آزادی اندیشه را از  کندیق تبدیل منظر را به تملّ
( ع) امام علی کشاند.گیرد و آنها را به جمود فکری میافراد می
و خود و  (86)ند دانیسرمنشأ این رذیلت را حماقت فرد م
 یخطبه . چنانکه دررنددایحذر م دیگران را از این آسیب بر
من از آنچه : »اندهفرمودی مقابل ستایش فرد البالغهنهج 286
. از (87) «برتر یدل دار وید کمترم و از آنچه درگیزبانت م
گویی در بسیاری از موارد موجب انحراف قنظر حضرت، تملّ
ها و مشکالتی که گریبان شود و زمامداران را از واقعیتمی
سازد. کسی که پیوسته ستایش مردم را گرفته است، غافل می
ق دیگران را بشنود، پذیرش انتقاد برایش سنگین و تملّ شود
خ اجتماعی فاصله های تلشود و روز به روز از واقعیتمی
یکی از » د:نکنبه صراحت اعالم میایشان همچنین گیرد. می
سیرت آن است که بدترین حاالت زمامداران نزد مردم نیک
آنان را دوستدار ستایش بدانند و کارشان را به حساب تکبّر و 
 . (87) «بینی بگذارندخودبزرگ
 در یرانیا یجامعه وجه بارز نظران،از دیدگاه صاحب
آزاداندیش تا  متفاوت هایحکومت از یمختلف یهادوره
ارتباط  یو نوع ی مردمحاکم از عامه یطبقه ییجدا مستبد،
 که گمان یفرودست با فرادست است. ارتباط بین یعمود
 رادمحسنیان .ها استیو چاپلوس هایانواع مداح أمنش رودمی
 49ی اشعار ارتباط یمحتوا یلدر تحل 4ینتونبه نقل از لن
 از ییقرن و مجموعه 88 یط ،یرانیا یسنونظم یشمنداند
ن که نخبگا رسدیم یجهنت ینبه ا ی،فارس هایالمثلضرب
 ایرانی، استبداد ینابسامان یهااثر فشار حاکم در دوره یرانی درا
                                                          
2) Durkheim 
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 تالفرادستان شدند، سپس در اثر تحو یابتدا مجبور به مداح
است  . از سویی روشن(81) اندآورده یبه سکوت رو بعدی
به وجود  با آنهادر اثر تعامل فرد  کهفرد  یابی دیگران ازارز
 (83) مؤثر است نگرش او نسبت به خودش یدر چگونگآید یم
 کمتر صحیح پنداشته بازخورد منفی نسبت به بازخورد مثبت و
 شودمی فتهکمتر پذیرنیز  کنندهدریافت از طرفشود و می
شود و به نقد افراد در بیشتر مواقع موجب پریشانی می .(20)
. این (28)کند ید مینوعی شایستگی و عزّت نفس افراد را تهد
شود که بیشتر صاحبان قدرت نسبت به ویژگی موجب می
جا و بیش از حد تمایل نشان دهند و به های بیشنیدن تعریف
واکاوی از آنها به خوبی یاد شود. پس در  نوعی دوست دارند
آمیز باید دو دسته را مد نظر قتملّ هایعوامل پیدایش رفتار
و توقع تمجید کاذب را  هستندطلب ی که ستایشیعده :داشت
 یو گروهی که هراسی از ریاکاری و ثنای بیش از اندازه رنددا
ص به های اجتماعی بهتر و حردیگران ندارند. نیاز به موقعیت
هم گره ه های یاد شده، سرنوشت آنان را بتزاید مالی گروه
ورزی در سازد. نخست طمعو محتاج یکدیگر میزند می
آوردن امتیازات مادی و در پی آن تضمین منافع چنگبه
زبان و تبلیغ  باطلبانی که همواره شخصی، دوم ستایش
 به کمک آنان به تثبیت و کنندمیچاپلوسان اعتبار کسب 
     .(22)د کننمیمبادرت قدرت و موقعیت خود 
بینی و دهد که کمبود واقعها نشان میبررسی
های اداری و عوالم قدرت و سیاست، نظامساالری در شایسته
های ابتکارات و خالقیت دستاوردبودن از نصیبهمچنین بی
ی و یا یگراسوی ستایشه ی، برخی افراد را بیگرااز تعقل ناشی
و  عاطفی مرید و مرادی با مسئوالن سیاسی یایجاد رابطه
نتایج (. 22) نمایدمیهای مختلف هدایت مدیران دستگاه
دسترنج و  (24) زادهجمعهامام ،(29) تحقیقات پورفالحتی
دهد که پیشوایان اسالم نه تنها از چاپلوسی و نشان می (25)
ق را نیز ستایش نابجا بیزار بودند، بلکه مدح آمیخته به تملّ
را از او ق متملّ ت نفسکه عزّ شمردندعیب اخالقی می
شونده را به غرور و تکبر واهی گرفتار شخص ستایش ،یردگمی
با  براین،عالوه زند.جرم و گناه دامن می یو بر ادامه سازدمی
و فریب و غفلت  ؛رهبران و مردم بینایجاد شکاف و فاصله 
تدریج پایگاه اجتماعی های موجود، بهاندرکاران از واقعیتدست
(. 24) سازدرنگ میکم نیز را نظام را تضعیف و مشروعیت آن
ایجاد محیط نقادی و انتقادپذیری از ضروریات  ،روازاین
 (.25) های مقابله با این آفت استهدینی و از را یجامعه
های بررسی آسیبهدف پژوهش حاضر  با این تفاصیل، 
 ایران از دیدگاه یق و شناسایی علل و عوامل آن در جامعهتملّ
پردازی در برای نظریهمطالعاتی  یزمینهبود که )ع(  علی امام




 و پژوهشگران وش مرور متون انجام شدهاین پژوهش به ر
قرار  البالغه؛ وویژه نهجی متون اسالمی بهمطالعه با اندکوشیده
)ع( به عنوان معیار  دادن گفتار و رفتار حضرت علی
گویان و قهای رفتاری تملّمنشأ و شاخص ؛شناسیآسیب
 روابط اجتماعیدوستان و آثار سوء اعمال آنان را در قتملّ








 قمعنا و مفهوم تمل 
ق در قرآن به شکل امالق برای بیان نداری و مشکل ملّت یواژه
ق یعنی چاپلوسی، در لغت، تملّو  (26) مالی آمده است
زبانی، خوشامدگویی؛ و یا ستایش و ستودن کسی که در چرب
در زیر  قتملّ. (27) انگار استانجام وظایف خود سهل
گیرد، با این تفاوت که حمد و ثنا ثنا و مدح قرار می یمجموعه
شود. اگر ثنا و مدح بر مثبت و منفی تقسیم می یبه دسته
صداقت و بیان حقیقت و واقعیت باشد، امری پسندیده  یپایه
است؛ اما اگر از صداقت و حقیقت بیرون برود و چیزی که در 
ست ولی در آن ا ضیلتی را داراشخص نیست، بیان شود یا ف
شخص بیش از آنچه استحقاق دارد  به حد و اندازه نیست و
و  ؛ق و حمد دروغینشود، در آن صورت این حمد تملّمیتوجه 
 رفتارهای یی ازمجموعه قتملّ. (21) شودناپسند شمرده می
 یا فرد یک رد نفوذ برای به صورت نامشروع که است راهبردی
و  هاویژگی به توجه افراد باالدست با یا همکاران به لطف
 مؤمنان امیر. (23)شده است  طراحی شخصی هایجذابیت
)ع( در بیان معیار ارزش حمد و ثنا و جدا کردن آن از افراط و 
د: ثنا و ستایش بیش نفرمایق و حسادت مییعنی تملّ ،تفریط
ق است و کمتر از استحقاق، ناتوانی و حسادت از استحقاق، تملّ
  (.87)« است
 امری قتوان گفت که تملّبا توجه به مطالب یاد شده می
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 مناسبات و روابط شکل این بلکه نیست متملّق خودی خود
 ترصادق را دیگر ییجامعه و ترچاپلوس را ییجامعه که است
 که طرف یک دارد، وجود طرف دو تملّق در همواره سازد.می
 نظام. ورزدمی قتملّ که دوم طرف و است قتملّ موضوع
 برنده قضیه سمت دو هر که است شکلی به اینجا در ییبطهرا
 قمتملّ فرد به را نقد نباید معنا این به. شوندمی محسوب
 بلکه نیست ضعفا بیماری تنها گوییقتملّ که چرا کرد، متمرکز
 .(3قدرتمندان و ضعیفان جامعه است ) تعامل و عمل محصول
 قشناسی تمل آسیب
 و نقص و عیب ظهور اجتماعی، مسائل در آسیب از منظور
 از منظور و است؛ تباهی پیدایش و طبیعی عوض از خروج
 دانش از ورودی مفاهیم ازجمله اصل در که شناسیآسیب
 شناسایی است، شناختیجامعه مباحث یحوزه به پزشکی
 در اجتماعی، هایزیرمجموعه و نهادها درون اختالل عوامل
آنها است  از کدام هر انتظار مورد کارکردهای و وظایف ایفای
 بررسی گفت توانمی قتملّ شناسیآسیب تعریف در پس .(90)
 و شدن کند سبب که آنها پیدایش علل و هاآسیب شناسایی و
 عمل هر و شودمی روابط بهنجار و درست فرایند توقف مانع یا
 در و خارج؛ حق مسیر از را رابطه که اخالقی غیر باور یا
 کند.می دور خویش حقیقی هدف از را روابط درازمدت
آشنایى با رفتارهاى  ؛شناسىهدف اصلى از آسیب ،بنابراین
آنها  تحلیل ها وعلل این پدیده ینابهنجار و ناسازگار، مطالعه
 به منظور یافتن راه درست مبارزه است.
 ق انواع  تمل 
 گوقافراد تملّ ق، رفتارهایبدون توجه به قصد و نیت فرد متملّ
 ذیل است:به چهار شکل 
فرد چاپلوس به  راهکاردر این  تعریف و تمجید: (الف     
این  چونپردازد، فرد هدف می یمطلوب درباره هایبیان نظر
افراد وجود دارد که چنانچه متوجه شوند  حالت روانی در
ی یخود تمایل ویژهبهب و مورد توجه دیگران هستند، خودمطلو
 تمایل افراد یهمه طورکلی،بهکنند. نسبت به آنها پیدا می
 مطلوب رفتارهای از نیز و دیگران نمایند جلوه مطلوب دارند
 ناپسند ازحد رفتاریبیش و جابی تمجید اما شوند؛ مطلع آنها
 رفتاری علوم نظرانصاحب از برخی هرچند. شودتلقی می
 صمیمیت به ایجاد جلسه هر اول در خفیف قتملّ معتقدند که
 . (98)کند کمک می
و همیشه مردم  ند)ع( ستایش را خوش نداشت حضرت علی
 زمینه در. در همین نددکرنهی می تعریف و تمجید بیجارا از 
و » فرمایند:خطاب به مالک اشتر میالبالغه نهج 59 ینامه
بپرهیز از خود پسندیدن و به خودپسندی مطمئن بودن و 
های که اینها از بهترین فرصت ؛ستایش را دوست داشتن
 «های نیکوکاران را نابود سازدشیطان است تا بتازد و کرده
 های افراطی متداولهایی که ستایش(. پس در محیط87)
جامعه را در  خاصی از یطبقه پسند باید تغییر نوع هر است،
 که اصولی به پایبندی و صداقت حالت، این در. باشد پی داشته
 به را ودخ جای است، مردم واقعی منافع یکنندهتأمین
 وظایف روند در مختلف صور دهد و بهمی آمیزمبالغه تحسین
 ابعاد فردی و افراد در روابط کارگری، هایمحیط اداری،
تأثیر  کشور و بر جامعه طورکلیبه و توسعه، تولید اجتماعی؛
 .گذاردمی سوء
در این شیوه که معموالً به صورت  لطف و مرحمت: (ب     
رود، چاپلوس، با لطف و کار می جید بهترکیب با تعریف و تم
مرحمت در موارد مختلف نسبت به فرد هدف و برآوردن 
دوست نشان نیازهای وی عالوه بر آنکه خود را فردی انسان
 حاکی مطالعات سازد.دهد، وی را نسبت به خود مدیون میمی
 که هاییصحبت و هاپیام به به طور منظم افراد که است آن از
 و دهندمی نشان عالقه است آنها برای مثبت هومیمف دارای
 و کنند مرحمت و تمجید را آنها دارند دیگران دوست
 این . اگر(92)آیند برمی آن جبران در صدد ناخودآگاه
 جامعه، هر در انسانی ناب اخالق حقیقت متضاد هایبستانبده
 ها،غفلت آلودمه یهاله در بسا چه نشوند پاکسازی و الیروبی
 اصیل باورهای در هاماندگی پس و زندگی یچرخه ها دررنج
 فزونی یابد.
حضرت علی )ع( هنگام عزیمت به صفین، از شهر انبار 
ن این شهر طبق رسوم ایرانی تشریفاتی کرد. دهقاناعبور می
نان ابتدا پیشاپیش امام آ .و به استقبال امام آمدند ندترتیب داد
دویدند، امام سبب را پرسید، گفتند: امیران خود را بدان بزرگ 
به خدا »کار فرمودند: امام )ع( ضمن نهی این ؛(6) شماریممی
دنیایتان خود که امیران شما از این کار سود نبردند و شما در 
گردید و چه افکنید و در آخرتتان بدبخت میرا بدان به رنج می
ست و چه سودمند ا زیانبار است رنجی که کیفر در پی آن
(. سپس 87« )امان است در است آسایشی که با آن از آتش
)ع( در مورد آنها  های زین کرده به حضور آوردند، اماماسب
ست و انواع ا پیشگاه موالها هدیه به این»پرسید، گفتند: 
)ع( فرمودند:  . امام«غذاهای ایرانی هم آماده است، بفرمایید
گیرم مگر اینکه به جای مالیات شما حساب ها را نمیاسب»
اموال  اید دوست ندارم ازکنیم، در مورد غذایی که آماده کرده
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طالب یادشده حاکی است که این نوع لطف و تحلیل م     
ی رشوه قرار دارد و بیشتر با پوشش هدیه ها در دایرهمرحمت
 به امروزه دهنده عمل شود. آنچهشود تا به نفع هدیهاهدا می
 انجام که ی وظایفىدر زمینه ادارات کارمندان و مدیران رؤسا،
 اقغالباً مصد شود؛می کشپیش هدیه با عنوان دهندمى
 و زیبا ردای تحت را خود قبیح یچهره که یی استرشوه
 جز ندارد هدفی دهندههدیه و است کرده هدیه پنهان عاطفی
 اجتماعی و سیاسی نفوذ و قدرت از بتواند مواقع لزوم در اینکه
 برداریبهره و ببرد سود اطرافیانش و خود نفع گیرنده، بههدیه
 . (99)کند 
فرد چاپلوس  ،در همسویی عقاید همسویی عقاید: (ج     
های فرد هدف همسو نشان ، عقاید و ارزشاهخود را با نظر
ها گیرد که انساندهد. همسویی بر این فرض شکل میمی
ها و عقایدی نظیر افرادی را دوست دارند که دارای ارزش
د ندانخودشان هستند. برای مثال زیردستانی که می
از همتای خویش راضی نیست و از وی در برابر  باالدستشان
غیرمستقیم رفتار  یکند، از این شیوهمی خود انتقاد باالدست
 کنند.چاپلوسی استفاده می
»... : فرمایندمیالبالغه نهج 286 یخطبهدر )ع(  امام علی
و بسا مردم که ستایش را دوست دارند، از آن پس که در کاری 
ی حقوقی کوششی آرند، لیکن مرا به نیکی مستایید تا از عهده
ها که بر گردنم باقی است ادا که مانده است برآیم و واجب
نمایم. پس با من چنانکه با سرکشان گویند سخن مگویید و 
من کناره مجویید و با  چونان که با تیزخویان کنند از
ظاهرآرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین 
نظر حضرت  از .(87) «مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید
شود که آنها وظایف خود وجب میتمجید و ستایش رهبران م
 و از عهده ادای حقوق مردم برنیایند هندخوبی انجام ندرا به
(6.) 
 متنوعی عقاید و افکار طبیعی طور به ییجامعه هر در
 و هادیدگاه عقاید، در همواره مردم یهمه و دارد وجود
 دیگری مثل کس هیچ و متفاوتند دیگران با خود نظرهای
ظام سالم نقد و انتقاد در جامعه ضروری نیست. پس وجود ن
برای  را زمینههای متفاوت است. اما نبود امکان بیان دیدگاه
کند. زیر اگر به نظر مردم توجه نشود ی آماده میتشنج سیاس
 کشور اجتماعی-سیاسی هایصحنه در مردم حضور تدریج به
 مسائل به نسبت جامعه در تفاوتیبی ابعاد و شودکمتر می
براین، یابد. عالوهگسترش می نظام مصالح و یسیاس
شود. می آماده سیاسی تشنج برای ها بیشتر؛ و زمینهنارضایتی
های خالقانه برای مشکالت جامعه معرفی حلهمچنین راه
باط سالم بین افراد جامعه، امکان شود و به دلیل نبود ارتنمی
  به امعه  رفته جرفته شود واصالح نادرستی و ناراستی سلب می
 .(94)رود نابودی پیش می انزوا و  سوی
ی که از یخودنمایی یعنی رفتار به شیوه خودنمایی: (د     
ی که ینظر فرد هدف مطلوب و مناسب است و یا رفتار به شیوه
فرد را دارای ویژگی خاصی نشان دهد و وی را برای فرد هدف 
کنند در ق، افراد سعی میدر این شکل از تملّ  جذاب کند.
زبانی چربمراسمی که مقام باالتر نیز در آن حضور دارد با 
فریبنده به چشم بیایند یا با رفتارهایی نمادین موقع ورود 
دیگران به استقبالش بروند و هنگام خروج او را تا مسیری 
خوبی گونه افراد از نظر ظاهر بهطوالنی همراهی نمایند. این
توانند عموم جامعه را به خود معطوف کنند و مینقش بازی می
هداف خود دست یابند. در واقع نمایند تا بدین وسیله به ا
قدرت تظاهر و بازیگری آنان در سطح مطلوبی قرار دارد، هر 
چند محور پذیرش درونی و باطنی آنها شاید به همان نسبت 
 . (95)جان باشد رمق و بیکم
ی ی از قبیلهی)ع( در بازگشت از صفین به تیره امام علی
شبامی که بزرگ آنان  همدان برخورد کرد، حرب بن شرحبیل
که امام سواره بود در رکاب حضرت پیاده به راه افتاد درحالی
گونه راه رفتن برگرد که این»بود، حضرت خطاب به وی فرمود: 
(. با توجه 87) «موجب فریفته شدن والی و خواری مؤمن است
)ع( بازگرداندن  های حضرت علیبه اینکه یکی از برنامه
ت نفس آنان بود به همین دلیل و عزّشخصیت انسانی افراد 
که حتی یک فرد عادی در مقابل رهبر دست  ندکردتحمل نمی
یا سخنی بگوید که موجب  هد، عملی انجام ددایستببه سینه 
 قانه گرددشماری حاکم به صورت متملّتحقیر خودش یا بزرگ
شناسی اجتماعی، تظاهر به رفتارهای دینی، از منظر روان (.6)
های انسانی ازجمله اشکال فساد خودنمایی و نقض ارزش
ق و خودنمایی، روندهای عملکرد وجود تملّ اجتماعی است.
ریزد و افراد برای منافع عادی و قانونی جامعه را بر هم می
آورند و در پی مادی و روزمره به انواع خواری و پستی روی می
یی که هدف را پاسخ به منافع خاص خود، هر وسیله و شیوه
ج شود. همه چیز به حرانزدیک کند، برایشان مجاز شمرده می
ها و شود و تقلب و سودجویی به تخریب ارزشگذاشته می
هم  شود و تعادل جامعه را برهنجارهای جامعه منجر می
کند و در ها رخنه میزند. این نوع رفتارها در تمامی زمینهمی
های همبستگی اجتماعی نهایت موجب نقض قانون و ارزش
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شود انسان مثل بردگان مالک چیزی نباشد بلکه موجب می
محصول کارش، تالش برای به چشم آمدن و بزرگ جلوه 
 ی بارزی از اینکردن باشد که زندگی دنیوی بعضی افراد نمونه
 واقعیت است.
 قمنشأ تمل 
ناگواری بر  آثارشهویه  ییکی از رذایلی که در اثر انحراف قوه
 گذارد و او را از نظرها ساقطیایی شخص میزندگی دینی و دن
آورد چاپلوسی است که اعتبار پایین می یو از درجه کندمی
(. البته گاهی 86) خود نشان از شرک خفی در نهاد او دارد
و  کندمیتواضع به این بلیه دچار  یشیطان افراد را به بهانه
ست: مبدأ ا هافاصله (قتواضع و تملّ) حال آنکه مابین آن دو
خدا یا کرامت  آن غایت و ؛به خدای تعالی و نفستواضع علم 
ق که مبدأ تملّاش کمال نفسانی است. درحالیخدا و نتیجه
اش خفّت و خواری است. غایتش نفس و ثمره ،شرک و جهل
به هرحال باید دانست که چاپلوسی از آبشخور نفاق و 
گاهی، عادت بعضی از  .(96) خودخواهی سیراب شده است
داری و دلیل بر مردمزبانی و تملّق را مردم شده است که چرب
حقارت و  یخالف آن را نشانه کنند ومیی حسن خلق تلق
)ع(  امام علی. (97) پندارندارزشی و نبود شخصیت میکم
. حضرت در (25) دندانیسرمنشأ این رذیلت را حماقت فرد م
ی یبیان اصول روابط اجتماعی رهبران و مدیران جامعه، در نامه
توانی به پرهیزکاران بپیوند و تا می»د: ننویسمالک اشتر میبه 
(. از این 87) «را فراوان نستایند آنان را چنان پرورش ده که تو
امل ود که از دیگر عکرتوان برداشت )ع( می سخن امام
دوست ستایش طبقات حاکمچاپلوسی، وجود  یدآورندهوجوهب
هستند که  فرادستانپرور است. زیرا این و فرهنگ چاپلوس
ان (. چاپلوس24) کنندزمینه را برای رشد چاپلوسان آماده می
که به ضوابط اخالقى پایبند در روابط اجتماعى خود بدون آن
ود را باشند تنها براى کسب منفعت آنى و زودگذر دنیایى، خ
هاى کاربستن شیوهکنند و با بههاى قدرت نزدیک مىبه قطب
خود را در دل  ،ق و ثناغیراخالقى از دروغ و ریا گرفته تا تملّ
دهند. اینان که راه نفوذ در دیگر صاحبان مال و مقام جاى مى
کسى را پیدا  ضعف و قوت هر یها را آموخته و نقطهانسان
گسترند و شکار خود دامى پنهان مىنابجا،  اند، با ستایشکرده
دهند و شرمى داد سخن مىکنند. با گستاخى و بىرا صید مى
دهند و خود و ناکرده را کرده و ناگفته را گفته جلوه مى
در حدیثی  )ع( اندازند. امام علىممدوح خود را به شقاوت مى
فرمایند: نفس و می برندمینام ق را وجه شبه نفس اماره تملّ
خود را چون دوستی و  کندره همچون منافق چاپلوسی میامّا
دهد و همین که فریب داد و بر انسان سازگار و دلسوز جلوه می
و با  شودمیتسلط یافت، همچون دشمن بر او مسلّط 
 هایجایگاه  راند و شخص را بهخودخواهی و قلدری فرمان می
 .(91) کشاندسوء و هالکت می
  گویانقاهداف تمل 
هدف انسانی که طالب خشنودی مردم است و به جلب نظر و 
قلوب مردم توجه دارد، آن است که آنها را در اموری مؤثر 
اما در مقابل کسانی هستند که با  دارد.طمع  در آنداند که می
اند و ضای حق، طالب رکنندمیریاضات شرعیه خود را تربیت 
لرزاند، در ریاست طالب رضای حق میهای دنیا آنها را نزینت
همچون و  ندطلبجو و حقهستند و هنگامی که زیردستند حق
(. هدف چاپلوسان 25) کنندهای شریف گذران عمر میآدم
های موجود است، از اندرکاران از واقعیتفریب و غفلت دست
ا را از دید رهبران مستور هگو واقعیتقآنجا که افراد تملّ
گردند، در قرآن تلبیس حق و باطل می موجبدارند و می
 . (88اند )کردهلعن و نفرین  آنها را مجید خدا و مردم
 تواند دو دسته هدف عمده داشته باشد:کلی تملّق میطوربه    
 شخصی حفاظت به منظور تدافعی الف( اهداف تدافعی: تملّق
 فرد حالت این در گیرد.می صورت فضعی نتایج عملکرد از
 خود سرپرست دلسوزی حس برانگیختن به منظور ممکن است
 سوداگرانه تملّق: سوداگرانه ب( اهداف .کند رفتار گونهاین
 اغلب و کندمی دنبال را اهداف بلندمدتی بلکه نیست واکنشی
 دستیابی برای ییشیوه یا ارتقا یی برایرا وسیله فرد آن خود
 .(23گیرد )شخصی در نظر می افاهد به
 قآثار تمل 
ق ذلت و زبونی از آثار بسیار زشت تملّ الف( ذلت و زبونی:
و در  کندمیچنین انسانی نخست شخصیت خود را نابود  .است
و سپس به ناتوانی  پردازدمیمثل خود به مدح  فردیبرابر 
. بنددمیخود  و راه ترقی و کمال را برکند میخویش اعتراف 
)ع( می فرمایند: شایسته است انسان عاقل خویشتن  امام علی
جوانی  و قتمجید و تملّ ،را از مستی ثروت، قدرت، علم و دانش
ها بادهای مسموم و مصون نگاه دارد. زیرا هر یک از این مستی
شخصیت پلیدی دارد که عقل را زایل  و آدمی را خفیف و بی
  (.91) کندمی
و مغرور  آوردچاپلوسی غرور می دی:ب( غرور و خودپسن     
کند و دچار خودشیفتگی نمیبه نصیحت ناصحان گوش 
افراد مغرور و  ظهور یاحتمال باال هاپژوهششود. می
رسد یبه نظر م .نشان داده است در نقش رهبران را یفتهخودش
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 باالرتبه افراد دیگر و اجرایی یرانمد سیاسی، رهبران قالبی
 شود، همراه قدرت با رفتارها این اگر و( 93) دارد مطابقت
 چاپلوس، فرد(. 40) افکندمی بدبختی و سختی به را مردم
افزون بر اینکه مرتکب دروغ، نفاق و میدان دادن به ستمگران 
ق از تملّکه نسبت موقعیت ستمگران و آثار ناگواری شود، بهمی
های وارد و خسارت هاشریک جرم زیان پدید آمده، خود او
رود. هر کس به مقدار دخالت، شده از این ناحیه به شمار می
همکاری، تأیید و تشویق خود از دیگران، در پیدایش فساد و 
 سهیم است.  ارتکاب جرم و ظلم
میدان دادن به  نقد و نصیحت: یج( از بین رفتن روحیه    
کند و ق تبدیل میصل مهم نقد و نظر را به تملّافراد چاپلوس، ا
 یاز ایجاد محیط نقادی و نصیحت که از ضروریات جامعه
 286ی خطبهدر  )ع( کند. حضرت علیدینی است ممانعت می
خدا بر  یو از جمله حقوق واجبه»فرمایند: یالبالغه منهج
برای  ؛بندگان اندرز دادن و کمک و یاری به یکدیگر است
. در (87« )حق بین خودشان به قدر کوشش و توانایی اجرای
فراهم شدن محیط نقد جزو ضروری زندگی بشر است که  واقع
گیری درست، باال رفتن ظرفیت شناختی افراد، موجب تصمیم
 و (48)شود تشخیص بهنگام و انجام مناسب وظایف می
ها جبران شود ها مطرح و ضعفآید تا عیبی فراهم مییزمینه
باز  .(25شود )و از گرایش به استبداد و خودکامگی جلوگیری 
خود را بر  هایرآرا و نظ»: فرماینددر این باره میحضرت 
 (.87) «یدآ یداز آن پد یحصح یتا رأ یدعرضه دار یکدیگر
روزی حضرت  وظایف و احیای حقوق:ندادن د( انجام      
مردی حضرت را  کردند،( در صفین سخنرانی میع) علی
سخنرانی  ی( در ادامهع) امام؛ ستوده و درود فراوان فرستاد
ترین خوی والیان این زشت مردم پارسا، یدر دیده» ند:فرمود
 منشی شمارند واست که خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ
خوش ندارم  کارهاشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارند.
که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم و خواهان 
. به نظر حضرت تمجید رهبران موجب «ستایش شنیدن
و از هند بی انجام ندخوشود که آنها وظایف خود را بهمی
رواج این امر در  (.87) ادای حقوق مردم بر نیایند یعهده
شود و امکان بررسی جانبه میجامعه موجب رکود و جمود همه
ی مسائل و مشکالت جامعه، کارکرد افراد و تشخیص جانبههمه
شایسته از ناشایست را از بین خواهد برد. در نتیجه افراد بر 
 شوند و این روند موجبانتخاب می اساس میزان تملّق
 انسانی نیروی کارگیریدر به ساالریشایسته اصل کنارگذاشتن
 (. 82شود )می مناصب برای
این صفت خبیثه نهری است  ه( رواج رفتارهای دروغین:     
جاری از دریای وسیع محبت دنیا و خصلتی است به ودیعه 
ن است که آداب سگا ونچ ؛های سگانگرفته شده از خصلت
 کنندق میجنبانند و تملّدُم خود را می ییدر انتظار لقمه
امام به مردی که در ثناخوانى : آمده است 19در حکمت  .(42)
من »نمود، فرمود: مى ولى در دل امام را متهم افراط کردبر او 
 ى و باالتر از آنم که در دل تویگوکمتر از آن هستم که مى
یابد، که رفتارهای دروغین رواج می ییدر جامعه. (87« )است
 از روابط شود واعتمادی میبی از مملو اجتماعی جو
 و هارودربایستی تا گرفته نافرجام و مشکوک هایدوستی
 و هابازی و هاکاریپنهان و هاجوییمصلحت و هاکاریمالحظه
 بسیار هایصورت به و رودمی پیش هادشمنی انواع نهایت در
 دورویی، فتنه، قبیل از اجتماعی-روانی روابط از متنوعی
 هاده و تحریک افترا، طلبی،فرصت نیرنگ، پوشی،عیب مبالغه،
 شکل رفتار دروغ یهجملگی بر پای که دیگر منفی یخصیصه
شناختی، از دیدگاه روان .(49)کند می تجلی، گرفته است
پنهان  یذهن یساختارها یدبه تولافراد  یاجتماع یاتتجرب
شود. یم یرهداده ذخ یگاهپا یاکه در حافظه  شودمی منجر
در پردازش  یدشود بایم یرهکه در حافظه ذخ ییدانش دامنه
. بر این (44)شود بر رفتار استفاده  یرثأبه منظور ت یتوضع
کنند که رفتار توأم با تملّق فراد مشاهده میاساس وقتی ا
گیرند و صورت ضمنی آن را یاد میرسد بهدیگران به نتیجه می
 برند.های مشابه به کار میدر موقعیت
 های برخورد با چاپلوسانروش
 اعتنایی بهآمیز، بیقتملّ ترین روش برای مبارزه با رفتارمناسب
 جاص( در نکوهش مدح بی) اکرم گوینده است. پیامبرقتملّ
 .(45)« به صورت چاپلوسان خاک بپاشید»فرمایند: می
آمیز، قسازی رفتارهای تملّهای برطرفیکی از بهترین روش     
ت ندادن به رفتار چاپلوسان است که در اعتنا نکردن و پاسخ مثب
شود. بدین ترتیب، نامیده می« خاموشی»شناسی، روان یحیطه
ظاهر کارآمد خود را غیرمؤثر و تحقیرآمیز به گونه افراد روشِاین
اجبار، با تجدیدنظر در شخصیت خود، سعی یابند و بهمی
د خواهند کرد رفتارهای مناسبی را جایگزین رفتار پیشین خو
مثبت به رفتارهای مناسب و  کنند. در مقابل، توجه و پاسخ
خاموشی  راهکارگونه افراد، روش مکمل برای این یشدهاصالح
 .داردنام « تقویت مثبت»شناسان است و در اصطالح روان
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ق از رذایل اخالقی است. کسی که چاپلوس است و آن تملّ
دارد از فضلیت مورد را دوست بی چاپلوسی و ستایشکسی که 
شود انسان از می موجباخالقی به دور هستند. چاپلوسی 
های مادی مالک بهروزی و شود و ارزش دورهای خدایی ارزش
شود. بدین طریق اسارت وی آغاز می ؛برتری او قرار گیرد
چاپلوسی، حالتی است برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت 
رای جلب منافع و روحی انسان که در برابر دیگر آدمیان ب
ترین گیرد. یکی از مهمکسب امتیازهای مادی صورت می
به  ایشان یها و سیره( که در اندیشهع) اهداف حضرت علی
هایی ی متشکل از انسانیساختن جامعه ،شوددیده میوضوح 
د تا در مقابل نت نفس و مناعت طبع باشاست که دارای عزّ
. فرود نیاورند و سر ندنهیچ انسان و مقامی احساس حقارت نک
که سیمای اخالق راستین دینی و  البالغهبا نگاه کلی به نهج
 های معنوی و انسانی در آن به طور دقیق انعکاس یافتهارزش
 حضرتهای آن را از نظر توان علل تملّق و آسیباست می
 بررسی؛ و راهکار عملی معرفی کرد.
اطات در توان نتیجه گرفت که اگر ارتبطورکلی میبه
 درستی اخالقی ضوابط یپایه بر اجتماعی مناسبات و فرهنگ
 ابزاری برای صورت به گوییاز تملّق، باشد نشده گذاریپایه
 ساالریشایسته و بینیواقع شود. کمبودمی پیشرفت استفاده
 نصیببی عالوهبه سیاست، و قدرت عوالم و اداری هاینظام در
، گراییتعقل از ناشی هایخالقیت و ابتکارات دستاورد از بودن
 عاطفی یرابطه ایجاد یا گراییستایش به سوی را افراد برخی
 .کندمی هدایت مختلف هایدستگاه مدیران با مرادی و مرید
 رویکرد به تدریج و شوندبین میخودبزرگ اشخاص نتیجه در
 و اصولی غیر هایخواسته اسیر و کنندمی پیدا خودکامگی
 و تفکر، دوراندیشی از چنین افرادی. شوندمی دخو نفسانی
 دیگران یتجربه و درایت برای، به دورند خیرخواهانه مشورت
 را آنان گوناگون ترفندهای با و نیستند قائل جایگاهی و حرمت
 توقع سطح. سازندمی خارج هاگیریتصمیم یچرخه از
 ونروزافز طوربه، زیردستان ویژهبه نزدیکان از خودپسندها
 تلقی توطئه را ناهماهنگی ترینکوچک و یابدمی افزایش
 به و دانندمی مجازات و غضب مستحق را ایشان و کنندمی






 های مرتبط محدودتری در به دلیل اینکه منابع کمتر و پژوهش
شود برای بررسی رو، توصیه میشد، ازاینق یافت ی تملّزمینه
ی های دیگری دربارهتر موضوع، پژوهشتر و گستردهدقیق






شود مسئوالن با استناد به آرای متون دینی و پیشنهاد می
های قانونی و اخالقی تعریف و تمجید علمی، با تعیین چارچوب
های ت و نهادها، مانع گسترش آسیببه اداراو ابالغ آنها 
ی آفت و انواع های الزم دربارهاخالقی تملّق شوند و آموزش







ی کسانی که در این پژوهش یاریگر پژوهشگران بودند همهاز 
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